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Özet: Araflt›rman›n materyalini, Elaz›¤ yöresindeki, içerisinde klinik semptom gösteren yaklafl›k 20 kg canl› a¤›rl›ktaki, 10-12 ayl›k,
4 adet erkek hastan›n oldu¤u, 90 bafll›k bir k›l keçisi sürüsü oluflturmufltur.
Hasta hayvanlar›n sistematik klinik muayenesi yap›ld›ktan sonra, hematolojik (total lökosit, eritrosit, hemoglobin, hematokrit),
biyokimyasal (glukoz, total protein, albümin, globülin, total, direkt ve indirekt bilirubin, aspartat amino transferaz, üre ve kreatinin)
ve serolojik (mikroskopik aglütinasyon testi, MAT) muayeneler için V. jugularislerinden kan örnekleri al›nm›flt›r.
Hasta hayvanlara günlük olarak im yolla penisilin+streptomisin, sc yolla %40’l›k urotropin solüsyonu ve peros yolla amonyum klorür
uygulanm›flt›r. Hastalar›n ikisi ölmüfl, di¤er ikisi iyileflmifltir.
Sürüdeki hastal›k belirtisi göstermeyen di¤er hayvanlara koruyucu amaçla leptospirozis afl›s› uygulanm›fl ve hiçbirinde hastal›k
flekillenmemifltir.
Anahtar Sözcükler: Leptospirozis, Keçi, Tedavi, Profilaksi

Clinical and Laboratory Studies in Four Goats with Leptospirosis out of a Herd of Goats
Abstract: Four male goats aged 10-12 months showing clinical signs of leptospirosis out of a herd of 90 goats in the province of
Elaz›¤ were used in this study.
Having performed a systematic clinical examination of the sick animals, blood samples were taken from v. jugularis for
heamatological (total leucocytes, erythrocytes, haemoglobin and PCV), biochemical (blood glucose, plasma proteins, albumin,
globulin, total, direct and indirect bilirubin, aspartate amino transferase, urea and creatinin) and serological (microscopic
agglutination test, MAT) analysis.
Intramuscular penicillin+streptomycine, subcutaneous 40% urotropin solution and oral ammonioum chloride were administered
daily.
Two of the sick animals died while the other two recovered.
Other animals showing no clear signs of the disease in the herd were vaccinated against the disease for prophylactic purposes. None
of these animals developed the disease.
Key Words: Leptospirosis, Goat, Treatment, Prophylaxis

Girifl
Leptospirozis, çeflitli hayvan türlerinde septisemi,
interstisyel nefritis, hemolitik anemi, organlarda
kanamalar, abortus, mastitis, merkezi sinir sistemi
bozukluklar›, deri ve mukozalarda nekrozis ile seyreden
zoonoz bir hastal›kt›r (1,2,3).
Hastal›¤›n etkeni, “Leptospira interrogans” türü
alt›nda s›n›fland›r›lan ve yüzden fazla serotipi olan
leptospiralard›r (2).

Hastal›¤›n bulaflmas› genellikle portör hayvanlar›n
(fare, hamster v.s.) idrarlar› ya da bulafl›k mera, yem ve
içme sular›yla oral ve deri yoluyla olmaktad›r (1,3).
Hastal›¤›n inkübasyon süresi koyun ve keçilerde 5-15
gün aras›nda de¤iflmektedir (4).
Koyun ve keçilerde hastal›¤›n akut devresinde yüksek
atefl, taflipnö, dispnö, durgunluk, burun ak›nt›s›, anoreksi
gibi belirtiler görülür (1,2,3,4,5). Hastal›¤›n çok fliddetli
seyretti¤i durumlarda, hastalar ilk 12 saat içinde
ölebilirler (1,2,3). Baz› hastalarda mukozalarda
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solgunluk, ikter ve hemoglobinüri saptan›r(1,2,3). Koyun
ve keçilerde leptospiroza ba¤l› abortus olaylar›, s›¤›rlara
k›yasla daha seyrektir. Laktasyon devresindeki koyunlarda
meme yang›s› oluflabilir ve süt kanl› görünüm alabilir (1).
Semptomlar›n belirgin olmamas› nedeniyle hastal›¤›n
klinik tan›s› güçtür (4,5,6). Kesin tan› kan, idrar,
karaci¤er, böbrek gibi organlardan etkenlerin
izolasyonuyla ve idrar›n karanl›k sahada mikroskopla
muayenesinde etkenlerin görülmesiyle direkt ya da
dolafl›mdaki spesifik antikorlar›n ortaya konulmas›yla
indirekt olarak yap›labilir (2,7).
Leptospirozisin tedavisinde baflta streptomisin olmak
üzere çeflitli antibiyotikler kullan›lmaktad›r (2,3,4).
Hastal›ktan korunmada afl› uygulamalar› yap›lmaktad›r.
Ayr›ca portörlerin saptanarak eradike edilmesi de
önemlidir (1,2,3,4).
Bu çal›flman›n amac› do¤al enfeksiyonlar›n nadir
görüldü¤ü keçilerdeki leptospirozisi ortaya koymak ve bu
hastal›ktaki tedavi ve profilaksi sonuçlar›n› bildirmektir.

Materyal ve Metot
Çal›flman›n materyalini, Elaz›¤ yöresindeki, içerisinde
klinik semptom gösteren yaklafl›k 20 kg canl› a¤›rl›ktaki,
10-12 ayl›k, 4 adet erkek hastan›n oldu¤u, 90 bafll›k bir
k›l keçisi sürüsü oluflturdu. Anamnezden, daha önceden
iki keçinin öldü¤ü ve sürüye yem olarak arpa, pamuk
tohumu küspesi, bu¤day ve mercimek saman›ndan oluflan
bir kar›fl›m›n verildi¤i ö¤renildi.
Hasta hayvanlar›n sistematik klinik muayeneleri
yap›ld›ktan sonra, laboratuvar muayeneleri (hematolojik,
biyokimyasal ve serolojik muayeneler) için hastalar›n V.
jugularis’lerinden kan örnekleri al›nd›.
Kan serumlar›yla biyokimyasal ve serolojik
muayeneler yap›ld›. Technicon RA-XT otoanalizörde
glukoz, total protein (Tprotein), albümin (Alb), globülin
(Glb), total-direkt ve indirekt bilirubin (Tbil, Dbil, ‹bil),
aspartat amino transferaz (AST), üre ve kreatinin (Kreat)
de¤erleri belirlendi.
Mikroskobik aglitünasyon testi (MAT) kullan›larak
serolojik yoklamalar yap›ld›. Bu testte antijen olarak, L.
interrogans serotip grippotyphosa, icterohaemorrhagia,

hardjo, pomona, canicola, hebdomadis ve australis’e ait
standart sufllar kullan›ld›. Düz tabanl› mikropleytin birinci
s›ras›na 98 µl, di¤er gözlere 50 µl PBS (pH 7,2) konuldu.
Daha sonra birinci s›ralara 2 µl test edilecek serumlardan
s›ra ile konuldu ve iki katl› suland›rmalar› yap›ld›. Son
gözlerden 50 µl s›v› d›flar› at›ld›. Daha sonra bütün
gözlere 50 µl antijen ilave edildi. Birer s›raya pozitif ve
negatif kontrol serumlar› konuldu. Pleytler iyice
çalkaland› ve 30°C’de 3 saat inkübe edildi. Pozitif
kontrolden ve en yüksek suland›rmadan bafllamak üzere,
serum-antijen kar›fl›m› karanl›k saha mikroskobunda
de¤erlendirildi. Kar›fl›mdan bir öze dolusu al›narak, temiz
bir lam üzerine konuldu ve 10X objektif ile lamel
kapatmadan de¤erlendirildi. %50 aglutinasyon görülen
son suland›rma serum titresi olarak belirlendi. 1/100 ve
üzerindeki suland›rmalarda %50 aglutinasyon görülmesi
pozitif sonuç olarak de¤erlendirildi. Her antijen için ayr›
pleyt kullan›ld› (8).
Hematolojik muayeneler için al›nan EDTA’l› kan
örnekleri ile total lökosit, eritrosit, hematokrit ve
hemoglobin de¤erleri belirlendi.
Hasta hayvanlar sa¤lamlardan ayr› bir yerde bak›m ve
beslemeye al›nd›. Bunu izleyerek hastalara günlük olarak,
20 000 ‹Ü/kg dozunda penisilin + 25 mg/kg dozunda
streptomisin (Dimisin*) im yolla, doz ikiye bölünerek
verildi. Ayr›ca steril olarak haz›rlanan %40’l›k urotropin
solüsyonundan 3 ml sc yolla uyguland›. Bu uygulamadan
önce idrar› asitlefltirmek için ise 5 gr amonyum klorür
peros yolla verildi. Sürüdeki klinik olarak sa¤l›kl› keçilere
ise koruyucu amaçla im olarak 2 ml dozunda afl› (Lepto5**) uygulamas› yap›ld›.

Bulgular
Hasta hayvanlara ait baz› klinik muayene bulgular›
Tablo 1’de, hematolojik muayene bulgular› Tablo 2’de,
biyokimyasal ve serolojik muayene bulgular› ise Tablo
3’de gösterilmifltir.
Dört nolu hasta tedavinin ikinci gününde, bir nolu
hasta ise dördüncü gününde ölmüfltür. Di¤er iki hasta befl
günlük bir tedavi sonunda tamamen düzelmifltir.

* D‹F, Her flakonda 400 000 ‹Ü potasyum penicillin, 1 200 000 ‹Ü prokain penicillin, 2,684 gr (2 gr baz) streptomisin sülfat içerir.
** Egevet, 100 ml’lik fliflede, L. canicola, L. grippotyphosa, L. hardjo, L. icterohaemorragia ve L. pomona’dan oluflan afl›.
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Tablo 1.

Tablo 2.

Tablo 3.

Leptospirozisli keçilerde klinik muayene sonuçlar›
Hasta

Vücut s›cakl›¤›

Nab›z

Solunum

Rumen

Hemoglobinüri

‹kterus

no

(°C)

frekans›

frekans›

hareketi (/5dk)

1

39

124

24

2

38

120

28

-

+

+

-

+

3

41,1

136

+

40

2

-

Çok hafif

4

39,9

128

28

-

+

+

Leptospirozisli keçilerde hematolojik muayene sonuçlar›
Hasta no

Total lökosit (mm3)

Eritrosit (mm3)

Hemoglobin (g/dl)

Hematokrit (%)

1

22600

7200000

6,2

25

2

18400

5800000

6,4

20

3

28800

7600000

6,6

28

4

16600

3600000

3,8

10

Leptospirozisli keçilerde biyokimyasal ve serolojik muayene sonuçlar›

Hasta

Glukoz

Tprotein

Alb

Glb

Alb

Tbil

Dbil

‹bil

AST

Üre

Kreat

no

mg/dl

g/dl

g/dl

g/dl

/Glb

mg/dl

mg/dl

mg/dl

U/L

mg/dl

mg/dl

1

16

8,9

2,8

6,1

0,5

11,20

5,87

5,33

222

250

4,7

MAT*

1/800
titrasyonda +

2

37

10,9

2,8

8,1

0,3

8,13

3,72

4,41

223

65

1,0

1/400
titrasyonda +

3

10

9,2

3,0

6,9

0,4

2,62

1,79

0,83

181

58

1,5

1/200
titrasyonda +

4

33

10,4

3,2

7,2

0,4

23,84

10,77

13,07

329

127

3,5

1/400
titrasyonda +

*Pozitif sonuçlar L. ‹nterrogans serotip grippotyphosa moskva-V ile al›nm›flt›r.

Tart›flma ve Sonuç
Ülkemizde koyun ve keçi leptospirozisi yönünden ülke
genelinde kapsaml› serolojik çal›flmalar yap›lmad›¤›ndan,
hastal›¤›n yayg›nl›¤› konusunda kesin veriler
bulunmamaktad›r.
Dünyada ise keçilerde leptospirozisin prevalans›n›
belirlemek amac›yla birçok serolojik çal›flma yap›lm›flt›r.
Hastal›¤›n prevalans› Virgin Adalar›’nda %26 (9),
Portekiz’de %5 (10), Bolivya’da %19,7 (11) olarak
belirlenmifltir. Blobel (12) ‹srail’de keçilerde fliddetli

flekilde seyreden bir leptospirozis enfeksiyonunu
bildirmifltir.
Koyun ve keçilerde do¤al leptospirozis olaylar›na,
di¤er hayvanlardan daha az rastlan›ld›¤› bildirilmifltir (3).
Ayr›ca küçük geviflenlerde leptospirozisin klinik
semptomlar›n›n tan› için yeterli ve belirgin olmad›¤› da
vurgulanm›flt›r (4,5,6). Tüm bunlar göz önüne al›nd›¤›nda
do¤al enfeksiyonlu dört keçiye ait klinik ve laboratuvar
muayene sonuçlar›n›n bildirilmesinin yararl› olaca¤›
düflünülmüfltür.
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Hastal›¤›n teflhisinde kullan›lan MAT, leptospirozisin
serolojik teflhisinde s›kl›kla tercih edilen bir
yöntemdir(5,8). Hastal›¤›n sebebi olarak belirlenen
Leptospira interrogans serotip grippotyphosa, ülkemizde
en çok rastlan›lan patojen sufllardan birisidir (3,13,14).
Koyun ve keçilerdeki leptospirozis olgular›nda 5-7
günlük inkübasyonu izleyerek 40-41,5 °C’ye kadar varan
yüksek atefl oldu¤u, ancak hastal›¤›n beflinci gününden
itibaren de normal s›n›rlara indi¤i bildirilmifltir (6).
Çal›flmadaki dört keçiden ikisinde yüksek atefl olmas›na
karfl›n di¤er ikisinde beden ›s›s› normal s›n›rlardad›r.
Beden ›s›s› normal olan hastalar›n 7-8 günden beri hasta
olmalar›
kaynaktaki
(6)
bildirimle
uygunluk
göstermektedir.
Tüm hastalar›n nab›z frekanslar› yetiflkin keçiler için
bildirilen fizyolojik s›n›rlar›n üzerinde bulunmufltur.
Koyun ve keçilerdeki leptospirozis olaylar›nda dispnö
olabilece¤i bildirilmesine (1,3) karfl›n çal›flmadaki
hastalarda dispnö belirlenmemifltir. Ayr›ca solunum
frakans›nda da biri hariç belirgin bir art›fl tespit
edilmemifltir.
Hasta hayvanlar›n hepsinde konjonktiva ve
mukozalarda de¤iflik derecelerde ikterus ve üçünde
hemoglobinüri belirlenmifl olup, araflt›r›c›lar›n (1,2,3,4,5)
bildirimleriyle uyum içerisinde bulunmufltur.
Aneminin ifadesi olan eritrosit say›s›, hemoglobin
miktar› ve hematokrit de¤erin normalin alt›nda oluflu
literatürle (2,5) uyum içerisindedir.
Tüm hayvanlardaki total lökosit say›s› art›fl›, s›¤›rlar›n
d›fl›ndaki hayvanlarda görülen leptospirozis olgular›nda
lökositoz oldu¤u görüflünü (2) desteklemektedir.
Tüm hayvanlar›n kan serumu glukoz de¤erleri
kaynaktaki (7) fizyolojik de¤erlerin (50-75 mg/dl) alt›nda
olup, bu durumun hayvanlardaki anoreksiye ba¤l› olarak
geliflti¤i düflünülmüfltür.
Çal›flmada kullan›lan tüm hastalar›n kan serumu total
protein düzeylerinin kaynaktaki (7) fizyolojik de¤erlere
göre (6,4-7,0 g/dl) belirgin olarak artt›¤›, albümin
de¤erlerinin fizyolojik de¤erler (2,7-3,9 g/dl) içerisinde
oldu¤u, globulin de¤erlerinin ise fizyolojik de¤erlerin
(2,7-4,1g/dl) çok üzerinde bulundu¤u ve Alb/Glob
oranlar›n›n da fizyolojik s›n›rlar›n (0,63-1,26) alt›nda
oldu¤u belirlenmifltir. Bu bulgular ›fl›¤›nda dehidrasyon
tespit edilmeyen olgulardaki total protein art›fl›ndan
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globulin art›fl›n›n sorumlu oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Globulin miktar›ndaki bu art›fl da kaynakta (7) bildirildi¤i
flekilde enfeksiyona ba¤l› olarak flekillenen humoral
ba¤›fl›kl›¤› göstermektedir.
‹ntravasküler hemoliz flekillenen hayvanlarda ortaya
ç›kan total bilirubin miktar›ndaki art›fl, büyük oranda
indirekt bilirubin art›fl›ndan kaynaklanmaktad›r (7). Ancak
hastalarda indirekt bilirubin art›fl› yan›nda direkt bilirubin
oranlar›nda da belirgin art›fllar saptanm›flt›r. Direkt
bilirubin miktar›ndaki bu belirgin art›fl›n hastal›¤›n seyri
s›ras›nda olufltu¤u bildirilen fokal hepatitise ba¤l› olarak
flekillenmifl olabilece¤i kanaatine var›lm›flt›r. Karaci¤er
hasar› sonucu intrahepatik ve ekstrahepatik obstruksiyon
sonucu direkt bilirubinemi flekillenmektedir (7). Her ne
kadar kaynakta (7) bildirilen fizyolojik s›n›rlar›n (167513 IU/L) üzerinde olmasa da hastalar›n AST düzeylerinde
saptanan fizyolojik üst s›n›ra yak›n de¤erler, karaci¤er
tahribat›n› düflündürmektedir.
Tüm hayvanlardaki üre de¤erleri kaynaktaki (7)
fizyolojik s›n›rlar›n (10-20 mg/dl) üzerinde bulunmufltur.
Bunun yan›s›ra kreatinin de¤erleri de 1,2 ve 4 nolu
hastalarda fizyolojik s›n›rlar›n (1-1,8 mg/dl) üzerinde, 3
nolu hastada ise normal s›n›rlarda bulunmufltur. Üre ve
kreatinin de¤erlerindeki bu art›fllar›n, leptospirozis
s›ras›nda flekillendi¤i bildirilen (7) interstisyel nefritise
ba¤l› olarak meydana geldi¤i kanaatine var›lm›flt›r. 3 nolu
hastadaki özellikle kreatinin de¤erinin normal oluflu ve
üre de¤erindeki art›fl›n az olmas› hastal›¤a en son
yakalanan hayvan oldu¤u için böbrekteki hasar›n henüz
tam flekillenmemifl oldu¤unu düflündürmektedir. Bu da
leptospirozisin seyri s›ras›nda etkenlerin organlara belli
sürelerde yay›l›m›n›, yerleflimini ve hasar oluflumunu
göstermesi aç›s›ndan önemli bulunmufltur.
Leptospirozisin tüm hastalarda benzer semptomlarla
seyretmedi¤i bildirilmifltir (4). Hastal›¤›n fliddetine ve
özellikle süresine ba¤l› olarak klinik ve laboratuvar
bulgular›n›n çeflitlilik arzetti¤i görülmektedir.
Hastal›¤›n akut safhalar›ndaki sa¤alt›m ile olumlu
sonuçlar al›nabilece¤i, ilerleyen dönemde ise yap›lan
sa¤alt›m›n etkili olmad›¤› bildirilmifltir (2,3). Çal›flmada da
antibiyotik tedavisi ile iki hasta düzelmesine ra¤men,
di¤er iki hasta ölmüfltür. Leptospirozisli keçilerin
tedavisindeki baflar› düzeyi, çal›flmadaki hasta say›s›n›n az
olmas› nedeniyle tam olarak belirlenememifltir.

M. DABAK, Y. GÜL, Ö. KIZIL, V. ÖZDEM‹R

Tüm sürüye Lepto-5 preparat isimli afl›n›n
uygulanmas› ile hastal›¤›n yay›l›m›n›n tamamen durmas›,
afl›laman›n hastal›¤›n kontrol alt›na al›nmas›nda çok etkili
oldu¤unu göstermektedir.

keçilerde, zoonoz bir hastal›k olan leptospirozisin dikkate
al›nmas› gerekti¤i ve bu hastal›ktan korunmada afl›
uygulamalar›n›n çok etkili oldu¤u kan›s›na var›lm›flt›r.

Sonuç olarak, do¤al enfeksiyonlar nadir görülmesine
karfl›n, hemoglobinüri ve ikterus semptomlar› belirlenen
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